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PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH
MARKAZLARIDA O’QUV JARAYONINI MODELLASHTIRISH VA
DIFFERENSIALLASHTIRISH MASALALARI.
Namangan viloyati Xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish
hududiy markazi, Pedagogika, psixologiya va ta’lim texnologiyalari kafedrasi o’qituvchisi,
Do’marova Nilufar Qambaraliyevna
Аннотация: Maqolada pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish
markazlarida o’quv jarayonini sifat va samaradorligini oshirish, o’quv jarayonini modellashtirish
va differentsiallashtirish muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida fikr yuritilgan.
Kalit so’zlar. Pedagog, o’quv jarayoni, modernizattsiya, ta’lim, tarbiya, ijodkorlik,talab,
mahorat, kompetentsiya, takomillashtirish, modellashtirish, differentsiallashtirish.
ДУМАРОВА Н.К. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА В ЦЕНТРАХ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ(РАБОТНИКОВ)
Областной центр переподготовки и переподготовки кадров народного образования,
преподаватель кафедры педагогики, психологии и образовательных технологий
Домарова Нилуфар Гамбаралиевна
Аннотация: В данной статос рассматривагоця актуальное вопросог моделизации и
дифференциации учебного процесса значение этого процесса, в повошении качества и
эффективности учебного процесса в центрах переподготовки и повишения квалификации
педагогичҳеских кадров.
Ключевы слова:.Педагог, учебной процесс, модернизация, обучение, воспитание,
творчество, требования, опыт, компетенция, развитне, моделирования, дифференциация.
DO’MAROVA N. Q. PROBLEMS OF MODELING AND DIFFERENTIATION OF THE
EDUCATIONAL PROCESS IN THE CENTERS OF RETRAINING AND ADVANCED
TRAINING OF TEACHERS.
Regional Center for Retraining and Retraining of Public Education staff, teacher,
Department of Pedagogy, Psychology and Educational Technology
Domarova Nilufar Qambaraliyevna
Abstract:In the article it was shown to raise the effektivenness and quality of the learning
process at the Teachers Retraining Institutes and impotance of development on modern lines ard
differentiate learning process.
Key words; pedagog, learning process, modernization, education, training, creativity,
demand, skills, competence, improvement modulation, differentiate.

Istiqlol yillarida ta’lim sohasiga juda katta e’tibor qaratilmoqda. Xususan ta’limning
barcha bosqichlarida tub o’zgarishlar amalga oshirildi. Mamlakatimizning ijtimoiyiqtisodiy rivojlanishi bugungi kunda ta’lim tizimini modernizattsiya qilishni, uni tarkibiy
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jihatdan qayta qurishni, zamonamizning yangi talab hamda ehtiyojlariga javob beruvchi
ta’lim tizimini shakllantirishni taqazo etmoqda. Biz zamonaviy yutuqlarini hisobga olgan
holda ta’lim mazmunini yangilab borish, o’quv jarayoniga innovatsiyalarni joriy etish,
ta’limni yangi sifat darajasiga ko’tarishini o’z oldimizga maqsad qilib qo’ydik.
Ta’lim sifatiga qo’yilayotgan bir qator talablar bugungi kunda pedagoglardan
yuksak mahoratni, kompetentsiyani va ijodkorlikni talab etmoqda. Demak, yuqoridagi
maqsadlarga erishish uchun avvalambor pedagog kadrlarni malakasini oshirish
masalasiga e’tibor qaratish muhim. Ta’limni yangi sifat ko’rsatkichlariga ko’tarish
pedagoglarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash tizimidan boshlanishi maqsadga
muvofiq. Respublikamizda pedagoglarni malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash
markazlarida o’quv jarayonini tashkil etish borasida bir muncha siljishlar borligini e’tirof
etish kerak.
Hususan, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7 fevraldagi
“O’zbekiston Respublikasining yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi
to’g’risidagi” PF-4947-son farmoni bilan “2017-2021 yillarda O’zbekistin Respublikasini
rivojlantirishning beshta ustvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasi” tasdiqlandi.
Uning “Ijtimoiy sohani rivojlantirish” deb nomlangan to’rtinchi yo’nalishida belgilangan
vazifalar orasida umumiy o’rta,o’rta mahsus va oily talim sifatini yaxshilash hamda ularni
sifatini rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish nazarda tutilgan. Shunga ko’ra
ta’lim tizimini uzluksiz rivojlantirib borish eng muhim vazifalardan etib belgilanganligini
ta’kidlash lozim1.
Kadrlar tayyorlash milliy dasturi talablaridan kelib chiqib respulikamizda pedagog
kadrlarni malakasini oshirish va qayta tayyorlashning samarali tizimini yaratish ustida
keng ko’lamda ishlar amalga oshirilmoqda.
Pedagoglarimizning kasbiy bilim va malakalarini rivojlantirish, ularni yangilashga
undaydigan ehtiyojlar shaxs, davlat va jamiyatning sifatli zamonaviy ta’limga bo’lgan
ehtiyojlaridan iborat bo’lib, ularni hisobga olgan holda ta’lim hizmatlari bozorining
shakillanishiga mos yangi malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimini yaratishga alohida
e’tibor berilmoqda.
2017-yil 26-sentyabrdagi, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Pedagog
kadrlarni tayyorlash Xalq ta’limi hodimlarni qayta tayyorlash va ularni malakasini
oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora–tadbirlari to’g’risida” gi PQ–3289 son
qarori qabul qilindi.mazkur qarorda hududiy markazlarning asosiy vazifalari etib
quydagilar belgilandi:
Xalq ta’limi hodimlarining metodik ehtoyojarini to’laqonli qondirish maqsadida
qayta tayyorlash va malaka oshirishning ilg’or shakl va usullarini joriy qilish;
Xalq ta’limi hodimlarining qayta tayyorlash va malaka oshirish bo’yicha ta’lim
dasturlarini takomillashtirish yuzasidan ilmiy-tadqiqot hamda o’quv–uslubiy ishlarni olib
borish ko’nikmalarini rivojlantirish;
Masofadan o’qitish usullari asosida xalq ta’limi muassasalari pedagoglari uchun
tashkil etiladigan qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarini tegishli o’quv-metodik
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resurslarini ishlab chiqich, kurslardagi o’quv mashg’ulotlarini onlayn va offlayn
shakillarida tashkil etishni yanada takomillashtirish;
Tegishli yo’nalishlar bo’yich fanlarning umumkasbiy va mahsus bloklar bo’yicha
qayta tayyorlash va malaka oshirishni tashkil etish hamda ular bo’yicha zamonaviy
metodik,axborot ma’lumot bazasini yaratish;
Buyurtmachi tashkilotlar bilan hamkorlikda xalq ta’limi xodimlarini qayta
tayyolash va malakasini oshirish bo’yicha ta’limdasturlarini uzluksiz takomillashtirib
borish;
O’quv tarbiya jarayonini amaliyot bilan o’zaro samarali hamkorligini taminlash,
xalq ta’limi hodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish jarayonini sayyor
mashg’ulotlar orqali zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan jixozlangan ta’lim
muassasalarida tashkil etish.
Ta’lim tizimining sifat darajasini kuchaytirish ta’lim standartlari va o’quv
dasturlarini zamonaviy talablarini xisobga olgan holda tanqidiy tahlil qilish hamda
yangilash bilan bir qatorda ta’lim markazlarida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va
boshqarish tizimini ham takomillashtirishni taqazo etadi. Chunki, hozirgi kunda ta’lim
muassasalarida yaratilgan sharoitlar, zamonaviy o’zgarishlar barcha imkoniyatlardan
foydalana oladigan, o’ziga va o’z ishiga nisbatan talabchan, o’z sohasini chuqur bilgan,
o’zini-o’zi rivojlantiruvchi hamda o’z qobilyati va imkoniyatlarini to’la ishga sola
biladigan rahbarlar va professor-o’qituvchilarning faoliyat ko’rsatishini talab qilmoqda.
Xalq ta’limi hodimlarini malakasini oshirish bilan bog’liq barcha asosiy masalalar
O’zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasinig 2017-yil 28-dekabrdagi “Pedagog
hodimlarni qayta tayyorlash va ularni malakasini oshirishni tashkil etish chora –tadbirlari
to’g’risida”gi 1026-son qarori bilan tasdiqlangan “Maktabgacha, umumiy o’rta va
maktabdan tashqari ta’lim muassasalarining pedagog hodimlarini qayta tayyorlash va
ularning malakasini oshirish to’g’risida Nizom”2 da to’liq qamrab olingan.
Mazkur sohaga tegishli boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan
vazifalarni amalga oshirishda malaka oshirish markazlaridagi o’quv jarayonlarini tashkil
etishning sifat va samaradorligiga e’tibor qaratish lozimligini ko’rishimiz mumkin.
Pedagog kadrlarni kasb darajasi va malakasini oshirish tizimini samaradorligini
yanada oshirish- o’quv jarayonini yangi yondashuvlar asosida tashkil etishni, o’quv
jarayonini modellashtirishni va differentsiallashtirishni talab etmoqda.
Ma’lumki, modulli yondashuv natijaga yo’naltirilgan tizim, u natijani sifatini
ta’minlasa Modulli o’qitish - o’qitishning istiqbolli tizimlaridan biri hisoblanadi, chunki u
ta’lim oluvchilarning bilim imkoniyatlarini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish tizimiga
eng yaxshi moslashgandir.
An’anaviy ta’limda o’quv maqsadlari pedagog faoliyati orqali ifodalangan ya’ni
bilim berishga yo’naltirilgan bo’lsa, modulli o’qitishda ta’lim oluvchilar faoliyati orqali
ifodalanib, kasbiy faoliyatga yo’naltirilgan bo’ladi.
Modulli o’qitish texnologiyasining an’anaviy o’qitishdan farqli xususiyatlarini
quyidagi jadvalda keltirdik.
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An’anaviy o’qitish texnologiyasiga
asoslangan
Bir tomonga yo’naltirilgan
axborot.
Bir tomonlama muloqot.
(darslik^- o’qituvchi^-o’quvchi)
Axborot olish.
Xotirada saqlash.
Ma’nosini tushunmagan holda.
mexanik tarzda yodlash.

Modulli
o’qitish
texnologiyasiga
asoslangan
Fikrlash va amaliy faoliyat orqali
tahsil olishda faol ishtirok etishni
rag’batlantirish.
Ikki tomonlama muloqot.
Tahlil qilish orqali ma’lumotni
eslab qolish.
Bilim va ko’nikmalarni namoyish
etish.
Mazmunni tushunish va hayotga bog’lash.
Ushbu jadvalning tahlili shuni ko’rsatadiki, modulli texnologiyaga asoslangan ta’lim
an’anaviy ta’limdan o’qitish usullari va vositalari uni tashkil etish va natijalari bilan
sezilarli farq qiladi.
Modulli o’qitish ta’limning quyidagi zamonaviy masalalarini har tomonlama
yechish imkoniyatini yaratadi.
Modul - faoliyatlik asosida o’qitish mazmunini optimallash va tizimlash
dasturlarni o’zgaruvchanligi, moslashuvchanligini ta’minlaydi;
o’qitishni individuallashtirish;
amaliy faoliyatga o’rgatish va kuzatiladigan xarakterlarni baholash
darajasida o’qitish samaradorligini nazorat qilish;
kasbga qiziqtirish asosida faollashtirish mustaqillik va o’qitish
imkoniyatlarini to’la ro’yobga chiqarish.
Modulli o’qitish samaradorligi quyidagi omillarga bog’liq:
ta’lim muassasasining moddiy-texnik bazasi;
malakali professor-o’qituvchilar tarkibi darajasi;
tinglovchilar tayyorgarligi darajasiga;
kutiladigan natijalar bahosiga;
didaktik materiallarning ishlab chiqilishiga;
modullar natijasi va tahliliga.
Modulli o’qitishda o’quv dasturlarini to’la qisqartirilgan va chuqurlashtirilgan
tabaqalash orqali bosqichma-bosqich o’qitish imkoniyati yaratiladi. Ya’ni o’qitishni
individuallashtirish mumkin bo’ladi. Modulli o’qitishga o’tishda quyidagi maqsadlar
ko’zlanadi:
o’qitishning uzluksizligini ta’minlash;
o’qitishni individuallashtirish;
o’quv materialini mustaqil o’zlashtirish uchun yetarli sharoit yaratish;
o’qitishni jadallashtirish;
fanni samarali o’zlashtirishga eritttittt.
differentsial yondashuv - har bir pedagogning salohiyatini hisobga olgan holda
o’quv jarayonini tashkil etishga asos bo’ladi.
Differentsial, ya’ni tabaqalashtirilgan ta’lim so’zi lotin tilidan “different”, butunni
qism, shakl, bosqichlarga bo’lish ma’nosini anglatadi. Keyingi yillar tajribasi shuni
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ko’rsatadiki, ta’lim oluvchi uchun eng qulay sharoitlarni ta’minlaydigan o’quv jarayoni bu
differentsial ta’limdir.
Differentsial ta’limning maqsadi: tinglovchilarning individual xususiyatlarini, ya’ni
iqtidori va qobiliyatini hisobga olib o’quv jarayonini tashkil qilish.
Differentsial ta’limning vazifalari: o’quvchining o’ziga xosligi (individualligini)
ko’rish, o’z kuchiga ishonishga yordam berish.
Differentsiya ta’lim o’qituvchilardan o’quvchilarning individual qobiliyatlari va
o’qish imkoniyatlarini (diqqat, fikrlash, xotira va boshqalarning rivojlanish darajasi), aniq
fanlar bo’yicha bilim, ko’nikma, malakalar darajasini tashkillashtirishni o’rganishni talab
qiladi, bu esa korrektsion samaraga erishish maqsadida kelgusi individuallashtirishni
amalga oshirish imkoni beradi.
Biz pedagog kadrlarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash tizimini o’ziga xos
jihatlarini
hisobga
olgan
holda
o’quv
jarayonini
modellashtirish
va
differentsiallashtirishga oid ilmiy-tadqiqot ishlarini o’rganar ekanmiz, Tadqiqotchilar
V.A.Slastenin va A.I.Mishenkolarning ta’kidlashicha o’quv jarayoni bu ta’lim-tarbiyaviy
maqsadlarga
yo’naltirilgan
va
maxsus
tashkil
etilgan
pedagoglar
va
tarbiyalanuvchilarning o’zaro ta’sir jarayonidir. N.B.Borisova, V.B.Kuzov mutaxassislarni
tayyorlash jarayonida modulli tizimlarni qo’llashga, modul dasturlarini shakllantirish
metodikasiga o’z e’tiborlarini qaratgan. N.N.Budiщeva, L.V.Vedmich kompьyuter
texnologiyalari asosida o’quv jarayonini modellashtirish masalasini tahlil qilganlar.
L.V.SHeveleva P.Yutsyavichene modulli ta’limning nazariy va amaliy jihatlarini talqin
etaganlar. I. Skripkin o’quv jarayonini differentsiallashtirishning o’quvchilarning o’qishga
bo’lgan motivlariga ta’sirini o’rgangan. V. Ya. Stoyunin, P.P.Blonskiy, N.K. Goncharov
kabi olimlar o’quv jarayonini differentsiallashtirishning maqsadga muvofiqligi haqida
fikr yuritganlar.
Yuqoridagilardan ko’rinib turibdiki chet el olimlari tomonidan o’quv jarayonlarini
modellashtirish va differentsiallashtirish borasida bir muncha ishlar amalga oshirilgan
biroq mamlaktimizda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish
markazlarida o’quv jarayonini modellashtirish va differentsiallashtirishning ilmiy nazariy
asoslarini yetarli
darajada
o’rganilmaganligining,
muammo
o’z
yechimini
kutayotganligining ko’rishimiz mumkin.
Shu sababli, pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish
markazlarida o’quv jarayonini modellashtirish va differentsiallashtirish bugungi kun
pedagogikasining dolzarb muammolaridan biridir. Zero yuqoridagi masala o’z yechimini
topsa – malaka oshirish tizimidagi o’quv jarayonlari takomillashtiriladi, sifat va
samaradorlikka erishiladi.
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